





























tama Samoa? What  is known about  the complex, nuanced, and  finely calibrated  identities 




This  article  is  derived  from  my  PhD  thesis  (Dec,  2016):  Tama  Samoa  Stories: 
Experiences  and  Perceptions  of  Identity,  Belonging  and  Future  Aspirations  at  Secondary 
School.  I wanted to capture the voices of tama Samoa and how their experiences in secondary 



























is  never  complete,  always  in  process,  and  always  constituted  within,  not  outside, 
representation. (p. 222) 
 
Hall  considers  that  there  are  two  aspects  of  cultural  identity.  One  involves  shared 
understandings of culture, a sort of collective one  true self, hiding  inside  the many other, 
more  superficial  or  artificially  imposed  selves,  which  people  with  a  shared  history  and 
ancestry hold in common. The second recognises that, as well as the many points of similarity, 
there are also critical points of deep and significant difference which constitute “what we 
really are; or rather since history has  intervened what we have become”  (p. 223). That  is, 
cultural identity is both an ongoing production of the group and of the individual where each 
site is capable of affecting the other. 









through  the  principle  of  otherness.  The  reviewing  of  the  Western  literature  of  cultural 
identity,  it appears as with any sort of  individuality, cultural  identity  is a meeting point of 
several cross‐cultural  implications. Cultural  identity, then,  is of complex character, open to 
making its own changes to preserve its being in a new context of interests. In respect of this I 



















upbringing.  Mila‐Schaaf’s  participants’  narratives  show  that,  for  the  second  generation, 
acceptance within Pacific  social  spaces  is not  always easy  to  gain. They might  identify  as 
Pacific, but to be identified by others as Pacific was never assured.  
Mila‐Schaaf (2010) suggests that the challenges for second generation Pacific youth 
are  quite  severe  in  deciding  how  to  go  about  strengthening  their  self‐identity  as  Pacific 
individuals. Mila‐Schaaf’s study indicates the importance of maintaining Pacific cultural values 





According  to Anae  (1997),  secure  identities  can be  reached by Pacific  youth going 
through a pathway, or as Anae suggests, a series of rites of passage. Through these rituals the 
Pacific individual is challenged to have the right to be a New Zealander or to be “a Samoan” 
(p. 128). Anae suggests that once a Pacific  individual  is successful  in negotiating his or her 
identity, this will eventually lead to a secured identity; that for young Samoan individuals to 












Tiatia’s “Caught between  two cultures” explores  the dilemma of being Pacific people  in a 
European society which does not understand  their cultural uniqueness, and of being “the 
silenced  Western  educated  voice”  (p.  55),  ignored  within  Pacific  cultures  due  to  being 
regarded as a threat to cultural traditions. 
Tupuola (1998) points out that using theoretical development stages such as Maslow’s 
(1954)  “self‐actualising  person”  can  be  problematic  for  the  reason  that  “the  notion  of  a 
personal  identity  is a social‐cultural construct, not a development”  (p. 150). She makes an 
argument  for “the notion of  identity achievement being  limited and somewhat unrealistic 
because it makes the assumption that this stage, as defined by Western theorists, is attainable 
universally” (p. 58). Tupuola explicitly questions the  idea of an “achieved  identity” born of 
response  to  crisis.  In her article  “Pasifika Edgewalkers:  complicating  the achieved  identity 
status  in  youth  research”  (2004)  Tupuola  explicitly  questions  the  idea  of  an  “achieved 
identity” born of response to crisis.  
Building on her doctoral research, Tupuola’s  interest  in diasporic and  transnational 
youth identity privileged a model of continued negotiations, as opposed to Anae’s quest for 







described  as  “edgewalking”  (p.  14),  privileges  the  idea  of  shifting  and  active  negotiation 
between  the  borders  of  the  worlds  in  which  Pacific  young  people  are  connected,  a 
conceptualisation that hooks into wider global discussions of postmodern and “borderland” 
identities. Tupuola also noted the importance of providing adolescents with a sense of space 
to  develop  their  own  sense  of  identity  within  various  environments.  This  idea  can  be 
beneficial  for  tama  Samoa  as  their  identity  may  differ  depending  on  the  situation  and 
environment, a possibility that applies to both cultural and social identity. 
Increasingly  used  as  a health model  for  Pacific  people,  Pulotu‐Endemann’s  (2001) 





other  aspects  of  life  that  form  the  connections  between  family  and  culture.  Pulotu‐





identify crucial elements  important  in  the  identity of Pacific youth  including  tama Samoa. 
What is clear from these studies of Anae, Tiatia, Tupuola, and Mila‐Schaff is that to provide a 





The use of  the  fa’afaletui  framework  is considered both a methodology and a method  for 
collecting data. According to Tamasese Peteru, Waldergrave, and Bush (2005), the purpose of 
developing the fa’afaletui research methodology was to provide a rigorous research method 





  Fa’afaletui  is a  technique or process well suited  to conducting  research  in Samoan 
contexts (Tamasese et al., 2005). Tamasese et al. (2005) claim that the fa’afaletui framework 
facilitates the gathering and validation of important knowledge within the Samoan culture. 




















of concepts  indigenous to the culture  in question. Fa’afaletui  is a research framework that 
enables the collection, sharing, and validation of all the different levels of knowledge within 
the Samoan community, and the weaving of these knowledges into consensus about a given 







Fa’afaletui  aims  at  building  close  relationships  between  the  researcher  and 
participants  through collaboration.  In  this study  the building of positive  relationships with 
tama Samoa was achieved through an informal gathering at the beginning to get to meet the 
tama Samoa and share a meal, to allow for this relationship to form. As a noun, fa’afaletui 
refers  to  the  results  of  actual  sharing,  that  is, what  emerged  from  the  various  stages  of 
analysis of the data. Fa’afaletui helped me to weave together the collective knowledge and 





conversation, a  talk, an exchange of  ideas or  thinking, whether  formal or  informal.   Using 
talanoa for engaging with tama Samoa built confidence amongst the group particularly using 
the focus group talanoa to build the relationship. The talanoa process is a good example of 








The  twelve  tama  Samoa were  born  and  grew  up  in  the Hutt  Valley  area  of  Lower Hutt, 



















pointed out  the need  to attend  to “the multiple  island nations subsumed within  the  term 








and  important. Hawk and Hill’s  findings  resonate with  the  findings  from my study,  in  that 
tama Samoa  live with multiple  identities, and walk within each  identity as a part of  their 
everyday lives. While tama Samoa enter into secondary school already dealing with multiple 
identities, during their secondary school years new identities are forming, and through this 
experience  tama  Samoa highlight  the  importance of both  their  experiences  and  those of 
people who influence their identity.  
For tama Samoa in my research there was no hesitation about providing perceptions 
of  themselves. However,  they presented  themselves  in various differing manners, and  the 
amount of detail they shared was also varied. It was, however, clear that their perceptions of 































as  “wavering”  as  they move  from  one  situation  to  another.  The  tensions  of  conflict  and 
stresses were  identified by most  tama Samoa  in my study:  they  indicated  that when  they 
attend class  it  is  important that they show they are trying to perform their best  in front of 
their classmates so that they do not seem to be lacking in academic ability. Timoteo confirms 
this by stating his own experience of being in class where he is the only tama Samoan: 
You’re  thinking “Oh  I’m  the only  Islander  there”.  I’ve got  to  like get  it, because, you 
know, the Asians and Indians they’re always smart and stuff, pressure like just to keep 







friends; however,  the dual ways  in which  they present  themselves also means  that  family 
members and school teachers have high expectations. 
Linked to this is the need to avoid sharing too much of who you are to your friends. 












why  it was  important  and necessary  to  formulate multiple  identities during  their  time  at 
secondary school.  
  The tama Samoa also discussed the  importance of being confident  in knowing who 
they were, so that peers, teachers, and close friends were able to identify who a tama Samoa 

















boys  themselves,  it  is  important  for  policy  makers  to  pay  particular  attention  to  Pacific 
students  including  tama  Samoa.    Policy  makers  can  be  more  responsive  to  the  unique 
experiences of tama Samoa and other Pacific Islands students, not only academically, but also 
in terms of their social experiences in secondary school. The findings from my study can be 









should continue  to be shared with  the community and school management  through 
talanoa. 
 Appropriate and sufficient support – such as funding and teacher support – be provided 
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